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ON THE USE OF THE WORDS AUTORITETAS AND GARSENYB¸
IN MASS MEDIA
S u m m a r y
In recent years Lithuania has witnessed a remarkable devaluation of
prestigious words, confusion of positive and negative meanings: the same
words with positive implications autoritetas, garsenybº, Æþymybº refer to ho-
nourable people as well as criminals. This is primarily concerned with the
system of cultural values of our epoch as well as the societys way of thinking
and its orientation in respect to moral values. Mass media, unlike anything




AKADEMINIO JAUNIMO KALBOS KULTÛRA
Gimtoji kalba, kaip dºstomasis dalykas, aukðtojoje mokykloje (be-
je, kaip ir vidurinºje) nºra tokia pati disciplina kaip kiti dalykai. Stu-
dentł kalbos Ægßdþiai tobulinami ne tik per kalbos kultßros paskai-
tas ir pratybas, jiems Ætakos turi ne tik kalbos kultßros (kaip discipli-
nos) studijł turinys, kalbos kultßros dºstytojł kvalifikacija, profesiniai
sugebºjimai. Gimtàjà kalbà turi tobulinti ir kalbinius Ægßdþius plºto-
ti visa aukðtosios mokyklos aplinka, visi tos aplinkos veiksniai (aka-
deminºs bendruomenºs santykis su kalba; aukðtosios mokyklos lei-
dinił, skelbimł ir kitł vieðłjł raðtł kalba; mokslinºs bibliotekos,
katedrł metodinił kabinetł veikla; akademinił meno kolektyvł veik-
los sàlytis su kalba ir kt.). Jei akademinºs aplinkos kalba bus prasta,
specialusis kalbos mokymas maþai kà padºs. Siekdama kelti savo
ðalies kultßrà aukðtoji mokykla turi rßpintis bendruoju kalbos ugdy-
mu, kad studentai taptł ne tik gerais specialistais, bet ir iðsilavinu-
siais, kultßringais, mokanŁiais tinkamai vartoti bendrinæ kalbà inte-
ligentais1.
Perþißrºjus, kokia yra Kauno technologijos universiteto ir Vil-
niaus Gedimino technikos universiteto spaudos, jł leidþiamł laik-
raðŁił ir laikraðtºlił kalba2, net be didesnºs analizºs matyti, kad juo-
se daug kalbos klaidł, net tokił, kurios Æraðytos Æ didþiłjł klaidł
sàraðus. Vartojama nemaþa s e n ł j ł  s e m a n t i z m ł : Bßtina plºto-
ti studentł savivaldà, Æ j u n g t i (=Ætraukti) juos Æ studijł tobulinimo ir
fakulteto valdymo procesà; Be to, merginos dar nebuvo  p i l n a i (=vi-
siðkai) atsigavusios po pirmosios dvikovos; —ià problemà taip pat  p a -
k º l º (=nagrinºjo, iðkºlº) prezidento patarºjas dr. A. A.; Jei susidomº-
jote  s e k a n Ł i a m e  (=kitame) numeryje skaitykite apie maitinimà
stovykloje, nuvykimà, kainà; Gerai þinome, kad be vis  t a m p r e s n i o
(=glaudesnio) mßsł organizacijł bendradarbiavimo gerł rezultatł ti-
kºtis negalºtume.
Randama ir n a u j ł j ł  s k o l i n i ł , kuriems jau sukurti ar suras-
ti lietuviðki atitikmenys: Reikia uþpildyti anketà ir nuneðti jà Æ AIESEC
o f i s à  (=bßstinæ, biurà, Æstaigà); Kai pirksit maistà s u p e r m a r k e -
t u o s e  (=prekybos centruose), pasiteiraukite, ar ta parduotuvº turi nario
kortelæ; Bet tai jau m a r k e t i n g o  (=rinkodaros) specialistł reikalas.
Labai daþni skoliniai biznis ir biznesmenas. Pamirðtami nuo seno var-
tojami lietuviðki þodþiai verslas ir verslininkas.
Neatsikratoma nuolat taisomł linksnił ir prielinksninił konstruk-
cijł vartojimo klaidł. Daugeliu atvejł taisytinas veiksmaþodinił daik-
tavardþił vietininkas: Norºdama dalyvauti programoje, tu turi bßti 18
26 metł amþiaus, turºti galiojantÆ vairuotojo paþymºjimà, p a t i r t i e s
v a i k ł  a u k l º j i m e  (=vaikł auklºjimo patirties); Konferencijoje ana-
lizuojamos studentams aktualios temos: [] skandinavł patirtis
m o k s l o  i r  p r a m o n º s  i n t e g r a v i m e  (=integruojant mokslà ir
pramonæ), jauno specialisto socializacija Æmonºje ir kt. Vietoj bendra-
ties vartojamas veiksmaþodinił daiktavardþił naudininkas: Projekto
1 Þr. A l a u n i e n º  Z.  Bendrosios kalbos ugdymo rekomendacijos aukðtosioms
mokykloms, Vilnius, 2001, 4.
2 Medþiaga ðiam straipsniui rinkta ið Kauno technologijos universiteto ir Vilniaus
Gedimino technikos universiteto studentł spaudos, magistrantł darbł.
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tikslas  suformuluoti rekomendacijas  ES r e g l a m e n t o  Æ d i e g i -
m u i  (=reglamentui Ædiegti); Lºðos skiriamos kiekvieno Lietuvos stu-
dento mokymosi s à l y g ł  p a g e r i n i m u i  (=sàlygoms pagerinti). Ne-
tinkamai vartojamas polinksnis pagalba: Skambinti galima metant mo-
netas ir  k o r t e l º s  p a g a l b a  (=kortele); Vienas ið variantł bßtł
matematikà dºstyti k o m p i u t e r i ł  p a g a l b a  (=naudojant kom-
piuterius); Susitikime taip pat buvo aptartos valstybºs finansuojamos
programos, k u r i ł  p a g a l b a  (=pagal kurias) jauni þmonºs kaimið-
kosiose senißnijose bßtł Ætraukti Æ aktyvià pilietinæ veiklà.
Prie senłjł klaidł prisideda prasto vertimo ið anglł kalbos klai-
dos, nemokºjimas suformuluoti lietuviðko sakinio, tarptautinił þo-
dþił reikðmºs nesuvokimas, logikos stoka. O neretai matoma ir ne-
pagarba kalbai (kartais net savotiðkas tyŁiojimasis).
—ios ydos bßdingos ir magistrantł, studijuojanŁił vadybà, verslà,
rinkodarà ir Ævairił sriŁił administravimà, darbams. Imkime porà
iðtraukł ið ðił darbł:
1. Grynos paslaugos turi maþai apŁiuopiamł savybił, kurias varto-
tojai gali patikrinti prieð jas pirkdami. Tiekºjai siekia suteikti paslau-
goms apŁiuopiamł savybił, kad sumaþintł vartotojo neuþtikrintumà
ir paskatintł apsisprendimà jł pasinaudojimui. Paslaugł apŁiuopia-
mumas atsiranda ið trijł ðaltinił  apŁiuopiamł prekił, kurios eina su
paslauga, fizinºs aplinkos, kurioje gaminama ir vartojama paslauga
(pastatł iðorº, interjeras, personalo iðvaizda), apŁiuopiamo paslaugos
patvirtinimo.
2. Iðskyrus prieþastis, ÆtakojanŁias tiesiogines uþsienio investicijas,
reikºtł paminºti ir mokslinºje literatßroje minimas tiesioginio uþsienio
investavimo teorijas, kuriose akcentuojamos tam tikros veiksnił gru-
pºs, kai multinacionalinºs Æmonºs apsisprendimà investuoti uþsienyje
daþniausia lemia motyvai, apibßdinantys tam tikrà veiksnił kompleksà.
Atrodo, tarsi tyŁia raðoma taip, kad teksto negalºtł suprasti spe-
cialił mokslł nºjæs þmogus. Taigi pabandykime vienà (antràjÆ) pa-
vyzdÆ iðversti Æ þmonił kalbà3. Uþsienio investicijos priklauso nuo
Ævairił prieþasŁił. Tos prieþastys ne Ætakoja, o lemia tai, ar bus inves-
tuota, ar ne. Norint prisivilioti investuotojł, reikia ne paminºti teori-
jas, o gerai jas iðstudijuoti ir pritaikyti Lietuvoje. Kas gi ta multina-
cionalinº Æmonº? Skaitant paaiðkºja, kad tai tarptautinº Æmonº. Au-
torius neþino, kà reiðkia sudurtinio þodþio dºmuo multi-. O kas tie
veiksniai, lemiantys Æmonºs apsisprendimà? Pasirodo, kad tai prie-
þastys. O kaip suprasti pasakymà  m o t y v a i,  a p i b ß d i n a n t y s  tam
tikrà veiksnił k o m p l e k s à? Motyvai neapibßdina. Jeigu að noriu
investuoti uþsienyje, bet matau savo verslui nepalankias sàlygas, tai
ir yra pagrindinis motyvas, kodºl neinvestuoju: ne motyvai kà apibß-
dina  jie kyla ið tikrovºs paþinimo.
Tokio beprasmio kalbºjimo pilni magistrantł raðinił tekstai. Netgi
kompiuterijos terminł stoka nekelia tokio pavojaus kalbai, kokÆ ke-
lia màstymo skurdas, logikos stoka, paprasŁiausias neraðtingumas.
Savigarbos stokà rodo ir tai, kad bendrinæ kalbà ima stelbti jau-
nimo (ir akademinio) þargonas. Ið dalies þargonas yra neatskiriama
studentł ðnekamosios kalbos dalis, suteikianti jł kalbai gyvumo, emo-
cingumo, spalvingumo. TaŁiau pernelyg daþnas þargonybił vartoji-
mas pavirsta ÆproŁiu, kurio sunku iðvengti ir kitoje socialinºje aplin-
koje. A. Paulauskienºs nuomone, lietuvił kalbos dvasiai þargonas
yra svetimas, sunku net Æsivaizduoti, kad þargonybºs galºtł virsti nor-
maliais bendrinºs kalbos þodþiais4. —nekamojoje kalboje þargonà ga-
lima pateisinti kaip bendrinºs kalbos uþribio reiðkinÆ, bet nepateisi-
nama, kad juo leidþiami laikraðtºliai ir tuo net didþiuojamasi. —tai
Kauno technologijos universitete leidþiamo laikraðtºlio Njuspeipio
(ko vertas vien pavadinimas!) leidºjai (KTU studentł atstovybº
RAFES) taip apibßdina savo kalbà: Kalbu studentiðku slengu ir
nenoriu dalyvauti lietuvił kalbos raðinił konkursuose (dºstytojai bei
kalbininkai, nepykit, bet jau tokia tiesa). Tai lyg savotiðkas iððßkis
(ar patyŁia?), kad ið jo nieko dora neverta laukti. Deja, tai darosi
populiaru (ir ne vien tarp studentł, bet ir tarp moksleivił). —tai ko-
kia kalba jis raðomas:
Esu geras pavyzdys, kaip turi atrodyti  ð p e r o s; nuneðk visus mano
numerius per  e g z à  ar k o l Æ, ir dºstytojas tikrai turºs kà veikti; Dabar
t ß s a m s  gali tikti tik mini restorano patalpos; Jei kas ir sutinka duoti
p l o t à  ar pan., tai nesulaukæ piniginºs naudos kità kartà nerizikuos
s º s t i  Æ  m i n u s à; Dºstytojai turbßt su nostalgija prisimena anuos
gerus laikus, kai visi  s t u d þ i a i  tvarkingai rugsºjy Æ auditorijas su-
plaukdavo; Þiniasklaidà studijuojanti  c h e b r y t º  vasarà  i ð m o v º
pas  H a n s u s  (t. y. Æ Vokietijà) praktikos atlikti.
4 P a u l a u s k i e n º  A.  Lietuvił kalbos kultßra, Kaunas: Technologija, 2001, 75.3 PirmàjÆ pavyzdÆ autorº palieka vertinti patiems skaitytojams.  Red.
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O ðtai to paties laikraðtºlio riðlus tekstelis (raðybos ir skyrybos
klaidos iðtaisytos):
Va yra toks  d i e l a s. Gyvenu sau jaunas þmogus ir net nenutuokiu,
kas vyksta  s m a g i o j  Lietuvºlºj (pavyzdþiui, Lietuvos jßrł kolegijoj)...
`domu, kaip  t e n u i s  s t u d þ i a i  savo dieneles leidþia. NeiðkenŁiau,
m e Ł i a u  z v a n k à  Ruslanui <>, pasirodo,  þ m o g º n a s  kà tik ið
jßros parlingavæs, kupinas Æspßdþił. Pats sakosi, kad  f a i n a i  pabu-
væs, plaukiojæs palei Mauritanijos krantus. Laive sukiojasi 80 þmo-
nił, kurie ten vis kokÆ nors  d i e l à  s u k a . Þißrºkit, vienas ant tiltelio
þuvºdras skaiŁiuoja, kita  b u f e t a v a  dirba. Þiß vienas ið musulmonł
b i Ł ł, kurie laive  Æ  b a m b a l i u s  ðlapinasi (atseit, jiems to daryt ki-
tur religija neleidþia), keikia, kodºl anie atsiklaupæ, vis Æ saulæ atsi-
sukæ, þodþius Ł i ß d n u s  oran leidþia (meldþiasi t i p o)5.
—io þargonizmł pilno teksto sakinił sandara gal ir taisyklingesnº
uþ magistrantł raðinił tekstà, taŁiau n u o s t a t a  taip vieðai raðyti 
n e p a t e i s i n a m a .
Kodºl niekiname savo kalbà? Kur su tokia þargoniðka puskalbe
nueisime? Nekelkime klausimo, ar iðnyks mßsł kalba. Kelkime ki-
tus klausimus: kokia ji bus, ar ji galºs aptarnauti visas mßsł gyveni-
mo ir veiklos sritis, ar iðliks jos funkciniai stiliai ir kokie jie bus?
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ACADEMIC YOUTHS SPEECH CULTURE
S u m m a r y
Academic publications and spoken language of MA students, which are
discussed in the article, abound in non-standard vocabulary, mistakes of
translation from English, inaptitude of formulating Lithuanian sentences,
unknown meaning of international words, lack of logic etc. The language of
students tends to improve; their linguistic skills exert enormous  influence
on the higher education institution itself as well as all of its education ele-
ments (modal programmes of language culture studies, academic commu-
nity relation with language, the language of the schools/universitys publi-
cations, announcements and other public scripts, academic culture etc.) and
predetermines interaction between all of these elements.
A P Þ VA L G A  I R  I N F O R M A C I JA
I— VALSTYBIN¸S LIETUVIØ KALBOS KOMISIJOS
VEIKLOS
(Parengta pagal Kalbos komisijos 2002 m. ataskaità)
2002 m. sausio 2 d. Valstybinº lietuvił kalbos komisija prie Lie-
tuvos Respublikos Seimo iðskaidyta Æ Valstybinæ lietuvił kalbos ko-
misijà ir Valstybinæ kalbos inspekcijà. Lietuvos Respublikos Seimo
nutarimu pakeista Kalbos komisijos sudºtis, paskirta nauja pirmi-
ninkº  dr. Irena Smetonienº.
Kalbos programos
Pagrindiniai Kalbos komisijos veiklos tikslai ir uþdaviniai Ægyven-
dinami vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybºs patvirtintas kal-
bos programas.
2002 m. toliau vykdytos keturios kalbos programos: Valstybinºs
kalbos statuso Ægyvendinimas ir jo apsauga, Valstybinºs kalbos nor-
minimas. Visuomenºs ðvietimas, Lietuvił kalbos informacinºje
visuomenºje 20002006 m. programa, Teisinº ir administracinº
valstybinºs kalbos prieþißra. Pradºtos vykdyti dar dvi programos:
Tarmił ir etninił vietovardþił iðsaugojimas 20012010 m. ir Sve-
timþodþił keitimas lietuviðkais atitikmenimis.
Valstybinºs kalbos teisinº apsauga
Parengtas ir pateiktas svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui Vals-
tybinºs kalbos politikos 20032008 m. gairił projektas (Kalbos poli-
tikos gaires Seimas patvirtino 2003 m. birþelio 3 d.).
Seimui teiktos Kalbos komisijos iðvados dºl Æstatymł ar jł patai-
sł projektł:
Dºl Asmenł, priklausanŁił tautinºms (etninºms) maþumoms, tei-
sił ir laisvił apsaugos Æstatymo projekto. Atkreiptas rengºjł dºme-
sys Æ tai, kad raðant vietovardþius tautinºs maþumos kalba turi bßti
iðlaikomos oficialiosios jł formos;
Dºl Vertybinił popierił, dokumentł blankł, banderolił, ofi-
cialił þymºjimo þenklł gamybos Æstatymo projekto. Pasißlyta Ætrauk-5 Cituojamł iðtraukł teksto retinimai yra autorºs  V. C.
